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a. tr c (5) /  (3)   ( : l c)   
b. th ng (3) /  (1)   ( : th ng)   
 (1) / (1)   ( : th ng)  
c. tên  (5) /  (2)   ( : ti n)   
d. ngày  (7) /  (1)   ( : ng i)   
e. n m  (6) /  (1)   ( : nam)   
f. hay  (8) /  (1)    ( : thai) :  
g. sao  (6) /  (4)   ( : lao)   
h. d i  (6) /  (4)   ( : ái)   
i. s ng  (3) /  (1)   ( : l ng)   
j. ngay  (5) /  (1)   ( : nghi)   
k. ch u  (3) /  (2)   ( : tri u)   
l. chín  (1) /  (1)   ( : ch n)   
 
m. ch t  (2) /  (1)   ( : chi t)   
 
n. bé  (3) /  (1)   ( : b )   
o. m   (1) /  (1)   ( : m )   
p. ra  (75) /  (4) /  (1)   ( : la)   












a. n m  (7) /  (1)   ( : nam)   
b. ngày  (8) /  (1)   ( : ng i)   
c. tr c  (4) /  (1)   ( : l c)   
 
d. c a  (7) /  (1)      ( : c )   
e. ra    (13) / (11) / (6) /  (3)   ( : la)   
 
 
a. chen  (3) /  (2)     ( : chiên)  
b. dày  (14) /  (4)  ( : ài)  
c. hang  (18) /  (5)     ( : h ng)   
d. n m  (14) /  (1)   ( : nam)   
e. n m  (6) /  (1)   ( : nam)   
f. nhi u  (42) /  (3)   ( : nhiêu)   
g. ngay    (10) /  (2)   ( : nghi)   
h. n a  (7) /  (4)   ( : n )  
i. tên  (105) /  (6)    ( : tiên)  
j. tên  (7) /  (1)   ( : tiên)  
k. vai    (3) /  (2)   ( : lai)  
l. v a    (16) /  (15)    ( : bì)  
m. l n    (66) /   ( : l n)  
 
n. gh   (3) / { * } (1)    ( : k )  
 
o. c a  (37) /  (5)     ( : c )  











H a là tên n c Ph  H u S  phong  
 














a. tr c  ( ) (8) /  (4)      ( l c)   
 (3)      
b. th ng ( ) (4) /  ( ) (2)   ( th ng)   
c. sang  (19) /  (9)      ( lang)   
 (1)      
d. trông  (2) /  (2)      ( long)   
e. sau ( ) (9) /  (1)     ( lâu)   
f. trong  (29) /  (4)    ( long)   
 
a. sang  (7) /  (1)      ( lang)   
 (3)   
b. trong  (21) / (1)        ( long)   
 






[ ]  
 
a. bay  (36) /  (3)         ( bi)   
(3)          ( bi)   
b. b if  (1)    ( b i)  
 (6)    ( b i)   
c. d a (5)          ( d )   
(15)         ( d )   
d. á 84  [3]          ( a)   
{ + }(2)          ( cá)   
e. là    ( la)    
(1)         ( la)   
f. lông  (1)          ( long)   
 (56)          ( long)   
g. may (1)               ( mai)   
  (1)   ( mai)    
(1)          ( mai)   
h. n m  (14) /  (1)         ( nam)   
(14) [1]          ( nam)   
i. nghèo  (3)                ( nhiêu)   
 (1)          ( nhiêu)   
j. ràng (8)          ( sàng)   
 (6) /  (2)    ( sàng)   
k. sâu (38) /  (1)         ( lâu)   
 (11) /  (14)         ( lâu)   
 
f b i








l. s ng  (10)          ( l ng)   
 (3)    ( l ng) ( )  
m. tên  (105) [1] / (6)       ( tiên)   
(7) / (1)       ( tiên)   
n. trong  (56)    ( long)   
 (15)   ( trùng)    
o. tr ng   (3)    ( long)   
   (1)   ( long)   





   
Sai ng T ng sang Tây Trúc l y kinh ( )
Ch ng may g p ch n y u tinh   
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c a    
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chân   
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